**Årsberetning 2023**

**Afdeling Bornholm, Danmarks Naturfredningsforening**

**Årets gang fra bestyrelsen**

Det har på mange måder både været et spændende og et udfordrende år for DN Bornholm. Spændende fordi, der er flere større og betydende projekter i spil, som det fremgår nedenfor i beretningen. Og udfordrende fordi vores forperson Anna Sofie Poulsen ønskede at stoppe som forperson med udgangen af sidste år. Ved konstitueringen i december 2022 var der ingen, der ønskede at træde ind på posten, og vi har derfor arbejdet som en kollektiv bestyrelse med en række tovholdere. Dette har efter omstændighederne fungeret godt med fordeling af opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne, men det har været uundgåeligt, at Anna Sofie har efterladt et tomrum med sin store arbejdsindsats og dygtighed. Den siddende bestyrelse har derfor en ambition om, at dette ændrer sig, når bestyrelsen konstituerer sig i december i år.

En forperson er internt en samlende figur og er samtidig med til at markere DN mere synligt i medier samt i forhold til interesseorganisationer m.m. Posten som forperson for en lokal DN-afdeling er imidlertid en krævende fritidsbeskæftigelse, og det kan blive nødvendigt med en større grad af uddelegering af ansvar og opgaver til bestyrelsesmedlemmerne, end det er blevet gjort før. Hvis der igen i år ikke er kandidater til posten som forperson, må den nyvalgte bestyrelse blive endnu tydeligere i fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver, end vi har været i år.

Vi ser, at landsforeningen Danmarks Naturfredningsforening markerer sig på stadig flere områder. herunder f.eks. bæredygtigt forbrug, havmiljø, fiskeri og landbrug, vilde haver samt med projektet Skovsgård, der i sin essens er en form for rewilding. Vores forening er tydeligvis den store miljø- og naturinteresseorganisation i Danmark med megen indflydelse på den grønne politiske udvikling.

Her på Bornholm oplever vi, at fredningssager stadig tager en stor del af de frivilliges tid og kræfter, men vi har også involveret os i initiativer, der drejer sig om biodiversitet – bl.a. agerlandets fugle og grøftekantsprojektet, og hvad der skal til for, at Natura 2000-områderne på øen udmøntes så, de får en reel effekt på biodiversiteten.

Vi har også været optaget af planlægningen af Bornholm som energiø, hvor vi har bidraget med synspunkter og forslag, der har til hensigt at sikre mest mulig natur og biodiversitet i forbindelse med anlægsarbejderne. Dette arbejde vil givetvis fylde endnu mere de kommende år.

Flere borgere, kommunen og foreninger ønsker DN Bornholms involvering og gøren brug af sin klageret i afgørelser omkring arealanvendelse, fredninger og undtagelser herfor og, generelt, at vi er tydeligt til stede i projekter, der involverer natur og friluftsliv. Vi søger at afveje og prioritere disses betydning og vægt i forhold til udviklingen af den lokale natur og biodiversitet, da vi ikke har ressourcer til at forfølge dem alle.

Vi har valgt at uddybe nogle af de områder, som vi har arbejdet med, og som vi vil fortsætte med at involvere os i, i de kommende år herunder:

**Status på afviklede ture**

Der har i 2023 været afholdt i alt 12 ture eller arrangementer fra grøftekantstur, til familieudflugt med fangstnet og rundvisning i Ringebakkebrudene. Mange af dem har været afholdt i samarbejde med Naturhistorisk Forening. Turene er gratis og stadig meget populære med op til 50-60 deltagere.

Grundet den usikre situation, der er omkring fremtiden for Naturhistorisk Forening, så er det på nuværende tidspunkt uklart, hvordan vi i 2024 tilrettelægger denne type aktiviteter, men vi ser vores ture som en vigtig del af naturformidlingen – et område vi i DN Bornholm er engageret i.

**Agerlandets fugleprojekt**

DN Bornholm har sammen Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Bornholms Landbrug & Fødevarer og 9 landmænd i 3 år arbejdet sammen om at give agerlandets fugle nogle af deres levesteder tilbage.

Der har været fokus på lærker, viber og agerhøns. Der er etableret lærkepletter, vibelavninger og barjordsstriber. Hvert år er der afholdt markvandringer hos de deltagende landmænd, og her i efteråret blev sidste markvandring afholdt på Skindermyregård i Klemensker.

Projektet er nu afsluttet og skal evalueres af de deltagende parter, men det kan konstateres, at lærkepletter (små områder i marken, som ikke er tilsået) har haft en øjeblikkelig effekt på lærkerne. Derimod er det langt vanskeligere at få viber og agerhøns tilbage.

**Livstræer**

Gamle træer har stor bevaringsværdi både kulturelt og æstetisk udover, at de fungerer som levesteder for mange arter af insekter, fugle og svampe.

Derfor har DN igangsat en kampagne for at bevare dem, og i den forbindelse har vi her på Bornholm "udnævnt" 4 evighedstræer. Seneste fejring og uddeling af et diplom fandt sted den 9. september 2023 til et gammelt egetræ i Mikkelegade 14 i Tejn, der ser ud som om, at det er vokset ud af klippen.

Derudover er der udnævnt 2 træer på Søndre Landevej, Åkirkeby. Det er hhv. en Gård Rødbøg, samt en Brændevins-eg.

**Flere blomster og rigere natur i Bornholms grøftekanter**
DN Bornholm har sammen med BRK og Bornholms Landbrug deltaget i et forsøg med at skabe mere blomstrende og naturrige grøftekanter på fem vejstrækninger. Det går ud på at genindføre høslæt med skærende maskiner og tørring og indsamling af hø, da det formodes at give de bedste resultater for naturen.

DN har registreret floraen på de fem forsøgsstrækninger i 2022 og 2023, og forsøget skal køre i flere år. Det er DNs mål, at alle grøftekanter på Bornholm om nogle år bliver drevet målrettet efter metoder, der giver mange blomster og høj biodiversitet.

**Paradisbakkefredningen**

DNs hovedbestyrelse har indstillet at rejse en fredningssag for Paradisbakkerne. Formålet med fredningen er at bevare og forbedre naturværdierne og øge biodiversiteten samt sikre og forbedre de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området. Arealet omfatter ca. 650 hektar.

Paradisbakkerne er et unikt område med en høj bioscore. Potentialet for at øge naturværdierne og skabe et stort sammenhængende naturområde med høj diversitet er meget stort.

Der er 4 mindre fredninger i Paradisbakkerne. Det er alle ældre fredninger med behov for en revision og klar formålsbestemmelse.

Hovedforeningen har afholdt et par informationsmøder for lodsejerne. Lodsejerne er opfordret til at komme med forslag til fredningsforslaget, men de har takket nej. Lodsejerne har organiseret sig i en forening kaldet ”bevar Paradisbakkerne”, hvis formål er at arbejde imod fredningen.

DN Bornholms bestyrelse har støttet op om fredningen, men ærgrer os over, at lodsejerne ikke vil spille aktivt ind i fredningsprocessen med lokale forslag til fredningsbestemmelserne.

Hovedforeningen forventer at sende fredningsforslaget i høring i begyndelsen af det nye år. Høringsperioden er sat til en måned.

**Natura 2000 handlingsplaner**

I 2024 skal der fastlægges nye forvaltningsplaner for Natura 2000 områderne. Her har DN Bornholm taget initiativ til at komme med input til processen i samarbejde med andre organisationer, der er engageret i vores lokale forhold for naturen – herunder DOF.

Her vil DN bl.a. minde kommunen om, at naturen kommer først i de udpegede områder – og at friluftsliv og turisme er sekundært. Desuden vil vi påpege, at selve arealforvaltningen bør have fokus på at skabe store sammenhængende naturområder med størst mulig biodiversitet. Det vil sige, at indsatser som græsning, slåning og lignende planlægges, så der skabes størst mulig botanisk diversitet og dermed biodiversitet i bredere forstand.

**Vandområdeplaner**

Bornholm skal fra nu af om frem til 2027 lave væsentlige reduktioner i udledning af kvælstof og fosfor. Det betyder indsatser i forhold til kloakering, regnvandshåndtering, genopretning af åer (åbning og genslyngning) og ikke mindst reduktion af landbrugets udledninger. I forhold til sidstnævnte, så er metoder som mini-vådområder defineret som værktøjer af Miljøministeriet.

DN vil tage aktiv del i arbejdet med at inspirere de forskellige aktører på området til at tænke natur ind i nye anlægsarbejder og indsatser. I første omgang har vi aftalt møde med Bornholms Landbrug og Fødevarer om muligheder for at tænke natur ind i mini-vådområderne samt genskabelse af tidligere tiders våde enge.

**Bornholm som energiø**

Klimakrisen kræver en massiv udbygning af sol- og vindenergi. Derfor bakker DN landspolitisk op om regeringens og Folketingets store beslutning om dette fra 2022, og som bl.a. omfatter femdobling af havvindmøllestrøm. En del af denne strøm skal komme fra Bornholm som energiø med to felter af havvindmøller indtil 15 km fra kysten sydvest for Bornholm forbundet af kabler med en højspændingsstation på Bornholm.

I DN Bornholm anerkender vi vores øs unikke placering i Østersøen som en god grund til, at vi bliver energiø. På grund af den landspolitiske betydning, vil det nok mest være det landsdækkende DN, som kommer til at tegne DN i forhold til energiøen, men vi vil spille ind og samarbejde med DN i København, så meget vi kan. Der vil dog fremadrettet fortsat være meget at forholde sig til for os. Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvor og hvordan møllerne og landanlægget bliver etableret, og vi ser det som en hovedopgave i de kommende år at arbejde for, at energiøen bliver gennemført med videst muligt hensyn til natur og biodiversitet. Vi har allerede spillet ind i forhold til landanlægget på Sydbornholm, og nu er processen med en miljøkonsekvensvurdering af havvindmøllerne sat i gang. Her gælder det om at sikre en stringent efterlevelse af forsigtighedsprincippet for havnaturen og gerne en styrkelse af den f.eks. gennem møllefundamenter, der kan agere stenrev.

Det ligger ikke helt klart om, og i hvor høj grad, Energiø Bornholm vil få glæde af den [havnaturfond på 1/2 mia. til integration af hensyn til havnatur](https://www.dn.dk/nyheder/ny-aftale-sikrer-en-halv-milliard-til-vores-pressede-hav/), der blev vedtaget tidligere på året, men sammen med det centrale DN vil vi arbejde for, at dette sker.

Vindmøllerne vil kunne have en totalhøjde på over 350 meter, hvilket betyder, at de vil være synlige fra land. I DN har vi fuld forståelse for de borgere på Bornholm, som vil få gener af Energiø Bornholm i form af enten et omfattende byggeri af landanlægget tæt på dem, eller visuelle gener fra kysten på grund af møllerne. I overensstemmelse med DNs centrale politik, vil vi dog prioritere hensyn til klima, natur og biodiversitet over de landskabelige hensyn.

**Energiøens landanlæg**

DN Bornholm har deltaget aktiv i debatter og optrådt jævnligt i medierne omkring udformningen af energiøens enorme landanlæg. Vi har udtrykt bekymring for både natur og landskab, men har stillet os positive, hvis anlægget bliver udformet således, at det bliver en gevinst for landskabet og biodiversiteten. Vi har lagt vægt på, at der bliver anlagt volde, etableret beplantning og skabt vådområder og varieret og tilgængelig natur i og omkring anlægget.

Vi stiller kort sagt store krav til udformningen og arbejder for, at det lander på en model, der både bliver god for naturen og landskabet på Bornholm og kan være til inspiration andre steder i verden.

Med venlig hilsen

***Bestyrelsen for DN Bornholm 2023***